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ABSTRAKT

“Self determined life in its entirety is careful long-term planning, which can only happen
when ageing is acknowledged as a state of human existence, and as such deserves
preparation, anticipation and excitement” 1
Fjalët kyqe: Hulumtim, Ndryshime demografike, Rezidenca për moshën e tretë, Banim
fleksibil, kushtet dhe mirëqenia.
Parametrat e dizajnit: Kompaktësia urbane, Hibridizimi, Fleksibiliteti.

Bazuar në ndryshimet demografike gjatë viteve të fundit në Kosovë e sidomos pas
shekullit 20, këto ndryshime u shoqëruan edhe me ndryshime të mëdha ekonomike sociale
dhe kulturore duke sjellur sfida të reja për gjeneratat e reja veçanërisht duke u përballur me
sfidat e arkitekturës (si reflektim i kulturës dhe gjendjes aktuale) përkitazi me akomodimin e
moshës së tretë.
Duke qenë se jemi në shek.21 dhe përfaqësojmë gjeneratën aktive, kjo periudhë
shoqërohet me mungesën e hapësirave fleksibile të banimit për gjeneratën e tretë,kjo duke
u dëshmuar me ekzistencën e vetëm 4 shtëpive për të moshuar në tërë Kosovën me kritere
të pranimit që pamundësoj banimin e çdo të moshuari aty.
Kjo ka qenë edhe një prej shtytësve kryesor për trajtimin e Rezidencave për moshën e
tretë, ku përmes hulumtimit, analizave, studimeve dhe propozimeve të reja krijojmë
paradigma të reja për krijimin e komplekseve hibride si zhvillime dhe mostra të banimit
fleksibil me një sistem Hibrid i cili ofron si përkujdesje infermierike poashtu edhe një urë
lidhëse mes dy gjeneratave asaj të moshës se tretë dhe gjeneratës së re duke sendërtuar një
"komunitet të ri" ku do të intergronte shërbimet tjera sociale, komerciale dhe rekreuese
duke ofruar kushtet e duhura për mirëqenien e tyre fizike, sociale dhe shpirtërore.
Kështu me krijimin e moduleve të reja fleksibile synojmë të krijojmë një ambient të
këndshëm për përdoruesit e shumë gjeneratave.

1

Mathias Hollwich,2014, “Designing for the third age”,Architectural Design, pg.3
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1. Analizat dhe zhvillimi urban-arkitektonik në Lagjen Ulpiana
1.1.Plani Dinamik I procesit të punës

Fig. 1. Plani dinamik I procesit të punës

Plani dinamik siq edhe është I paraqitur në figurë ka qen ndihmes në zhvillimin e duhur të
procesit të hulumtimit, zhvillimit dhe përfundimit të kësaj teme diplome, duke filluar që nga
hapat e para të procesit duke ndjekur ditët e plan programit për këtë proces.

1.2.Zhvillimi urban-arkitektonik në Lagjen Ulpiana
Lagjja Ulpiana është prej lagjeve qendrore të Prishtinës, ku me pozicionin e saj ka rëndësi në
zhvillimin e Prishtinës si nga ana strukturore poashtu dhe nga ana funksionale. Kështu, duke
qen si qendër lidhëse mes qendrës së qytetit, qendrës studentore, lagjen Dardania, si dhe
lagjen e Spitalit. Ulpiana ka konfiguracion te terrenit me një ramje prej 10% në drejtim
Lindje-Perëndim2. Relacionet e kësaj lagje me lagjet tjera janë të një diametri të ngjajshëm
me lagjet tjera, pasiqë pozita e kësaj lagje është e atillë që mund ti bëjë lidhjet me pothuaj
cdo lagje të Prishtinës që nga qendra e qytetit e deri tek Lagjja Kalbria ku edhe është në
afërsi të Stacionit të autobusave, si një prej zonave të rëndësishme për zhvillimin Urban
kështu duke bërë lëvizshmërin më të lehtë të popullsisë nga një lagje tek tjetra.

2

https://www.prishtinaonline.com/drejtorite/ekonomi-dhe-zhvillim-lokal/sektori-i-planifikimithapesinor/ulpiana
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3

Fig. 2. Pozicioni I lagjes Ulpiana në raport me lagjet tjera)

Fig. 3. Ulpiana në kontekstin Urban

4

3

Google Map
https://www.prishtinaonline.com/drejtorite/ekonomi-dhe-zhvillim-lokal/sektori-i-planifikimithapesinor/ulpiana
4
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1.3.Konteksti dhe rendi Urban në Ulpian
Pjesa e dhënë e situacionit për projektim në lagjen Ulpiana është pjesa qendroreperëndimore e lagjes Ulpiana ku njëkohësisht roli I kësaj zone projektuese është edhe kufiri I
saj me Lagjen Dardania.

Fig. 4. Modulet e lagjes Ulpiana

2

Module Urbano-arkitektonike të kësaj lagje janë të dekompozuara duke filluar nga niveli më
I ulët I elementeve e deri tek niveli më I lartë organizativ i tyre, duke mos e plotësuar asnjë
rregull të organizimit, kështu duke shkelur edhe rregullat e lidhjes mes moduleve në
aspektin; urban, arkitektonik, kompozcional dhe estetik.

Fig. 5. Sekuencat Urbane – Foto:Floriana Zllanoga
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1.4.Konteksti ekologjik
Nëse e shikojmë situacionin të cilin është dhënë për projektim në lagjen Ulpiana,(
situacion ky I cili edhe është përzgjedhur nga ne për projektim), zona kryesore është
Situacioni I tregut të gjelbërt, I cili është një prej ekosistemeve të shkatërruara, duke
krijuar një mikroklimat të tmerrshëm për një pjesë të madhe të lagjes Ulpiana si dhe për
Lagjen Dardania.

Fig. 6. Tregu I gjelbërt në Ulpian

3

Siq mund të kuptohet, jo vetëm tek pjesa e tregu, por edhe në tërë Ulpianën gjelbërimi
është në munges të madhe (13%), edhe në ato pjesë ku ekziston gjelbërimi është në formë
të pa organizuar diku diku edhe gjelbërim I egër, kjo edhe duke pasqyruar mungesat që I
kanë qytetarët e kësaj lagjeje, gjelbërimin, si mjet utilitar për një jetes më të mirë brenda
komunitetit.

Fig. 7. Sekuencat Urbane- Gjelbërimi- Foto:Floriana Zllanoga
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1.5.Konteksti Arkitektonik
Të metat arkitektonike të objekteve ekzistuese nuk janë të mëdha nga aspekti funksonal,
por janë të papranueshme nga aspekti estetik dhe kompozicional.2
-Blloqet banesore nuk kanë garazhe për automjete,
-Përdhesat e ndërtesave banesore kanë qënë të projektuara për banim, mirëpo me kohë
këto hapësira janë adaptuar në lokale afariste,
-Shfrytëzim jo racional I tokës ndërtimore,
-Mungesë e intimitetit, pasiqë mungojnë parkingjet brenda lagjes, automjetet parkohen në
afërsi të ndërtesës/shtëpisë.
-Fasadat, ekspozimi I nyjeve sanitare në fasadat kryesore

1.6. Konteksti Infrastrukturor
Infrastruktura rrugore nuk është shumë e favorshme sepse komunikacioni urbanistik nuk
është mirë I definuar, kështu mungojnë: trotuaret, parkingje publike, gjelbërim mes
trotuareve dhe rrugëve.

2

Fig. 8. Infrastruktura rrugore

Duke e marrë parasysh se komunikimi është determinuesi kryesore I jetës në një shtet,
qytet dhe poashtu edhe brenda një lagjeje. Kështu, duke qenë brenda një lagjeje ose që e
mban jetën shoqërore është komunikimi I automobilave dhe këmbësorëve. Me këtë
kuptojmë se komunikimi në kontekstin infrastrukturor nuk është I mirë definuar brenda
kësaj lagjeje, sepse së pari mungojnë trotuaret për këmbësorët, shtigjet për ciklistët,
poashtu edhe hapësira publike të përbashkëta për gjithë shoqërin brenda lagjes.
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Fig. 9. Sekuenca urbane për infrastrukturë rrugore- Foto: Floriana Zllanoga

1.7.Suprastruktura e lagjes Ulpiana

140000
120000
100000
80000
60000

Suprastruktura
ndertimore
(m3)

40000
20000

0

Fig. 10. Diagramet e suprastrukturës së lagjes Ulpiana-Zona qendrore-perëndimore

Numri i banesave ne Prishtine 58849
Numri i shtepive ne Prishtine 40292

Numri i banoreve ne Prishtine 198214
Banesat e banuara 67.5%
Banesat e pabanuara 32.5%
Dendesia 385.5 banor/km
ISPN - 7850 x 4.0 = 31400
ISHP - 7850 x 0.4 = 3140
ISN - 7850 x 0.7 = 5495
ISGJ - 7850 x 0.5 = 3925
Tabela.1.Statistikat dhe kushtet urbane
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2.Analiza të lokacionit

Fig. 11. Silueta urbane

Fig. 12. Lagjia Dardania dhe Ulpiana
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Fig. 13. Relacioni i lagjes së projektit me lagjen Dardania

Fig. 14. Relacioni mes lokacionit të projektimit brenda lagjes
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Fig. 15. Rrugët primare dhe sekondare

Fig. 16. Hapësirat gjelbëruese
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Fig. 17. Institucionet arsimore: shkollat fillore, gjimnazet, Kampusi Universitar

Fig. 18. Institucionet shëndetësore
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Fig. 19. Shërbimet publike

2.1.Pozicionimi Urban
Për shkak të lokacionit se ku do projektohet kompleksi banesor, i cili gjendet në zonën
qendrore të Prishtinës I rrethuar me të gjitha institucionet e nevojshme si dhe në një zonë
urbane të ngarkuar, atëher projektimi i kompleksit do bëhet në formë të modulit kompakt.
Moduli kompakt nënkupton krijimin e një kompleksi I cili nuk do jetë i shpërndarë për nga
ana e funksioneve dhe veprimtarive, sepse një modul i tillë do shkaktonte probleme urbane
jo vetëm në lagjen Ulpiana por në gjithë qytetin.
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Fig. 20. Moduli kompakt Urban

Rrjedhimisht, ky llojë moduli ka përparësi të mëdha sepse nga një modul i tillë është më e
kontrollueshme lagjia; oborr të brendshëm, qarkullim të duhur, hibridizim, fleksibilitet, qasje urbane
e mirë, autobusat, trotuaret, gjelbërimi, vizurat, parkingjet të mjaftueshme për tërë kompleksin

27

2.2. Evaluimi I formës

Fig. 21. Parcela totale për projektim

Fig. 22. Volumi I pakingut së bashku me tregun
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Fig. 23. Volumi I ndërtesës për të moshuarit

Fig. 24. Volumi I ndërtesës për të moshuar me përkujdes infermieror
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Fig. 25. Volumii ndërtesës për familje

Fig. 26. Evaluimi i formës dhe funksioneve të kompleksit banesor

30

2.3. Funksionet kryesore brenda kompleksit

Fig. 27. Ndërtesa për të moshaurit me kujdes infermieror

Fig. 28. Ndërtesa për student
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Fig. 29. Ndërtesa për të moshuarit

Fig. 30.Ndërtesa për familjet
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Fig. 31.Hpësirat dhe funksionet e përgjithëshme të ndërtesave

3.Ndarjet dhe funksionet
3.1.Funksionet
Funksionet kryesore që përfaqësohen nga këto hapësira janë të ndara në 4 ndërtesa:
1. Ndërtesa për të moshuarit
2. Ndërtesa për familjarët
3. Ndërtesa për të moshuarit me përkujdesje mjekësore
4. Ndërtesa për student, Konvikte
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Fig. 32. Funksionet e mundshme si hapësirë e përbashkët për gjithë kompleksin
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1.Ndërtesa për të moshuarit:
Administrata
Komunikime vertikale
Galeria (ana veriore)
Restaurant- bar kafe
Dhomë për relaks dhe rekreacion
Dhoma/ rezidenca për të moshuarit
Nyja Hibride
Komunikim pvertikal për në Pazar dhe parkingje
1 Kat = 6 banesa x 7kate = 42banesa
1 Kat hybrid – hapësira e përbashkët – 744,4m2
1 Kat = 12banorë x 7kate = 84banorë
2 Bërthama, 1shkallë emergjente, 1shkallë komunikimi.

2.Ndërtesa për familjarët
Kindergarten
Komunikime vertikale
ATM, zyret për exchange, zyret për pagesat
Posta
Hapësira për pastrim të atriumit
Farmaci
Bar kafe
Market
Librari, Fotokopje
Klinik dentare
Qendra shëndetësore
Banesa familjare
Komunikim vertikal për në Pazar dhe parkingje
Atriumi
Nyja hibride
1 Kat = 8 banesa x 8kate = 64banesa
1 Kat hybrid – hapësira e përbashkët – 943.8m2
1 Kat 32 banorë x 8 kate = 256 banorë
2 Lamela, 2shkallë emergjente, 4 ashensorë.

35

3. Ndërtesa për të moshuarit me përkujdesje mjekësore
Kuzhina në përdhesë
Dhoma për ngrënie në përdhesë
Farmaci, emergjenca, kujdes shëndetësor
Administrata
Dhoma për të moshuarit me kujdes infermieror
Komunikime vertikale
Dhoma për stafin
Dhoma për larje të robave
Nyja Hibride
1 Kat = 7 banesa x 4 kate = 28 banesa
1 Kat hybrid – hapësira e përbashkët = 694.6m2
1 Kat = 7 banorë x 4 kate = 28 banorë
3 Bërthama, 1 shkallë emergjente, 1 shkallë kounikimi

4.Ndërtesa për student, Konvikte
Sigurimi
Hapësira për pagesat, regjistrimet
Komunikim vertikal për meshkuj
Komunikim vertikal për femra
Hapësira për ngrënie në përdhesë
Vetë shërbim për ushqim
Kuzhina në përdhesë
Depot
Konvikte për cifte
Konvikte për 1 apo 2 persona
Hapësira të përbashkëta për ngrënie, relaks
Hapësira të përbashkëta për mësim.
1 Kat = 15 banesa x 7 kate = 105 banesa
1 Kat = 6 hapësira të përbashkëta x 2 kate = 12 hapësira të përbashkëta
+ 5kate x 6 = 42hapësira të përbashkëta
1 Kat = 23 student x 7 kate = 161 student
3 Bërthama, 2 shkallë emergjente
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3.2. Parkingjet

Fig. 33. Parkingjet

Parkingjet poashtu janë pjesë shumë e rëndësishme e kompleksit banesor, sepse kompleksi
përpos që përfshinë banimin dhe afarizmin, poashtu ky kompleks përmban edhe një pjesë të
konsiderueshme të përbërë nga Pazari. Kështuqë parkingjet janë pjesë e domosdoshme për
akomodimin e njerëzve banorë të kompleksit e poashtu edhe aty që janë jashtë tij e që kanë
qasje në afarizëm apo Pazar. Parkingjet janë të vendosura në 1 katë të plot nëntokësorë
(niveli -2) dhe në 1/3 e nivelit -1 . Numri total I parkingjeve është 163vendparkingje dhe ky
numër I plotëson kushtet e banorëve dhe atyre që nuk janë banorë por konsumatorë në
treg.

3.3. Tregu
Tregu është pjesë e kompleksit, i vendosur në dy nivele me mezanin. Sistemi i tij është i
përbër nga ‘marketstands’ kioskat të pazareve të dizajnuara për vendosje të produkteve të
ndryshme, e sidomos, produkte ushqimore. Pasiqë, tregu i Ulpianës ka qënë i destinuar si
“Tregu I gjelbërt” rrjedhimisht i destinuar si treg ushqimorë. Në këtë treg do jenë rreth 32
Market stands të madhësive të ndryshme.
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4. Analizat demografike – Demografia në kohë
4.1.Analiza e popullsisë së Kosovës
Duke e marrë parasysh krijimin e rezidencave për gjeneratën e tretë përmes paradigmave
të moshave gjithëpërfshirëse, fleksibilitetit dhe zhvillimit hybrid, së pari duhet analizuar
demografin e përgjithëshme të popullsisë, duke përfshirë edhe arsyet, qëllimet e lëvizjeve
numerike të demografisë ndër vite.
Në bazë të statistikave( ASK-2018 ) numri I përgjithshëm I banorëve në Kosovë është
1,795,666. Duke e shprehur atë me shtim natyror dhe migrimet atëher rezultatet e
popullsisë në qytetet e Kosovës janë si në figurën 12. Nga këto statistika kuptojmë që në
tërë Kosovën migrimet kanë qënë prezente dhe kjo për arsyet e ndryshme duke filluar nga
ato sociale e gjer tek ato ekonomike. Kjo reflektohet edhe në statistikat e papunësisë dhe
migrimeve ndër vite në Kosovë.(fig. 12, 13, 14)
Deri në vitin 2050 nataliteti do jetë në rënie, që do të thotë se; shifrat e të moshuarve do të
katërfishohen, duke arritur prej 116,785( sa janë sot, të moshuarit mbi 65 vjec) në 424, 872,
apo 23% e popullsisë (nga 6.2%). 5

Fig. 34.Njerëz të penzionuar në vitin 2001 dhe njerëz që do penzionojnë në vitin 20316

5

Agjencia e statistikave të Kosovës
David Robson, Anne-Marie Nicholson, Neil Barker, 2005, “Homes for the third age”, The Housing Research
Unit, The University of Brighton, pg.3
6

38

Poashtu, edhe numri I të moshuarve penzioner do ketë rritje edhe në aspektin global, kjo
pasiqë numri lindshmërisë do bie ndjeshëm, kështu ky proporcion do jetë në rritje qysh në
filim të dekadës së shekullit 21.

Tabela.2. Popullsia e Kosovës viti 20187

6

Tabela.3.Shkalla e papunësisë afatgjate për vitet 2001-2018

7

Agjencia e statistikave të Kosovës,2018
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4.2. Analiza e migrimeve në Kosovë
Bazuar në këto statistika, kuptojmë që papunësia në Kosovë, ndër vite ka qen cdo herë 60%
e më lartë, kjo edhe ka shkaktuar migrimet në Kosovë nga të rinjt, dhe me këtë është
anashkaluar edhe kujdesi familjar, pasiqë të rinjt janë munduar që përmes migrimeve të
gjejnë vende pune që të kenë të ardhura për vete dhe familjen e tyre.(fig.12)

Tabela.4.Bilanci I migrimeve ndërkombëtare8

Duke e ditur se mosha mesatare në Kosovë është 30vjet dhe 6.2% I kësaj populate përfshin
moshën 65 ose mbi 65 vjet, dhe duke e tërhequr një paralele me Emigrimet në Kosovë na
drejton tek pyetja se kush e ndihmon këtë 6.5% e kësaj popullsie e cila i përket gjeneratës së
tretë, pasiqë të rinjt migrojn jashtë vendit për të pasur të ardhura. Ndonëse, kjo rini del jashtë
vendit që të ndihmoj familjen, mirëpo, ajo cfarë kanë nevoj të moshuarit, mbi të gjitha, është
përkujdesi dhe prezenca e njerëzve afër tyre. Nga emigruesit 1.3% janë të moshuarit mbi
65vjecar. Kurse remitenca nga shqiptarët jashtë Kosove vetëm në vitin 2016 u janë dërguar
691milion euro familjeve Kosovare, shifrat reale të përllogaritura është diku 1,5miliarde euro.9
Kjo tregon se sistemi nuk funksionon si duhet për përkujdesin e të moshuarve.

8
9

Agjencia e statistikave të Kosovës, 2018
Iniciativa Kosovare për stabilitët (Mos u plaksh)
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5. Pleqëria
5.1.Kuptimi i saj
Mosha mund të definohet në aspektin psikologjik, kronologjik apo socio-ekonomik. Trupi i
njeriut ndryshon qysh nga koha kur kalojm nga fëmijëria në adoleshencë, nga adoleshenca
në pjekuri dhe nga pjekuria në pleqëri, përgjatë këtyre ndryshimeve ne ndikohemi në
mënyra/pika të ndryshme kronologjike gjatë një periudhe/kohe. Numri I madhë I
ndryshimeve të rëndësishme ekonomike dhe sociale ndodhin për shumë njerëz kur ata
afrohen pleqërisë, ata të cilët I kanë rritur fëmijët për një moment e gjejn veten të vetmuar,
ata që e kanë kaluar jetën si të punësuar përballen me penzionimin dhe jetën në penzion,
për disa ndryshimi vjen nga humbja e partnerit të tyre, për disa të tjerë nga humbja e punës
apo të ardhurave. Sidoqoftë, herët apo vonë të gjithë nëse do e kemi fatin apo jo, do
ndeshemi me faktin që “ne nuk do bëhemi më të rinj” dhe kështu vie momenti kur ne nuk e
kuptojmë se kur do I bashkohemi gjeneratës së tretë.

5.2. Strehimi i të moshuarve
Gjatë këtij shekulli është parë një numër I madhë I ndryshimeve në modelet e mbajtjes së
banesave. Dihet se këtu në Kosovë pas luftës vendi ynë ka pësuar si ndryshime sociale,
ekonomike e poashtu edhe ndryshime në Arkitekturë. Kjo ku edhe e ka ndryshuar mënyrën
e të jetuarit të njerëzve, kështu pas luftës 1998, ka ndryshuar shumë edhe struktura e
shtëpive nga shtëpitë private, nga banimi në zona rurale në ato urbane. Kjo edhe ka krijuar
mbi popullim në qytete, ku edhe ka krijuar nevojën për banime kolektive dhe të larta.
Kështu të moshuarit, në Kosovë, kanë mbetur të neglizhuar nga shoqëria dhe nga shteti, kjo
edhe vërtetohet nga fakti I numrit shumë të vogël të shtëpive për të moshuar e poashtu
edhe nga kriteret e tyre të pranimit në ato shtëpi. Pra, të moshuarit janë të strehuar në
shtëpi të cilat janë të mbipopullueshme dhe që nuk i kanë kushtet e përshtatshme të
kuadraturës për person brenda një strukture familjare.

Fig. 35. Numri I përfituesve nga penzionet në Kosovë
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5.3.Përshkrimi I gjendjes së të moshuarve dhe shtëpitë për të moshuar në Kosovë
Duke u bazuar në statistikat e demografisë në Kosove dhe duke e ditur që mosha mesatare ne
Kosovë është 30 vjet, dhe vetëm 6.2% I saj përfaqëson moshën e tret, mësojmë që kjo gjenerat
është e anashkaluar nga institucionet shtetërore dhe organizatat tjera, të cilat do mund t’ju
përmirësonte jetën e këtyre të moshuarve. Institucione (shtëpi të pleqve) janë vetëm 4 dhe kriteret
e pranimit pamundësojnë banimin e tyre aty. Shtëpitë e pleqve janë në: Prishtinë, IStog, Skenderaj
dhe Gracanicë, kapaciteti që mund të mbajnë këto janë 172 vende, që do të thotë 0.14% e popullsisë
së moshës 65 vjecare, ose më shumë se 65 vjet.

ss

Fig. 36.Elderly woman sadly looking out of the window10

Të moshuarit, për fat të keq, deklarohen të atillë sikur janë klasa më a pafavorizuar në botë që nga
paslufta. Në Kosovë janë 834 ofrues shërbimesh, 23 OJQ (organizata joqeveritare) dhe prej tyre asnjë
organizatë nuk është e licencuar për kujdes ndaj të moshuarve.11 Edhe pse sipas Ligjit për

shërbime Sociale dhe Familjare dhe sipas shërbimeve sociale të Kosovës detyrat e të cilave
janë të përkufizuara me rregulloret e Skemës së Ndihmës Sociale, ku qytetarët e moshuar
gëzojnë të drejtën e ndihmës në shtëpi dhe të kujdesit shëndetësor permës Qendrave për
Punë Sociale apo organizatave joqeveritare 12.

10

https://www.dreamstime.com/photos-images/elderly-woman-sadly-looking-out-window.html
Iniciativa Kosovare për stabilitet (Mos u plaksh)
12
Ligji Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare
11
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5.4. Gjenerata e tretë në shtëpi për të moshuar
Pasiqë, vetëm 4 qytete në Kosovë kanë shtëpi për pleq, momentalisht është duke u
ndërtuar dhe një shtëpi për pleq në qytetin e Rahovecit. Kushtet e pranimit deri më tani në
këto 4 Komuna, është diskriminues dhe ai thotë:
Neni 5 i këtij udhëzimi përcakton kriteret për pranimin e të moshuarve në shtëpitë e të
moshuarve. Njëri prej kritereve është që personat të cilët pranohen në shtëpi të të
moshuarve të mos kenë fëmijë biologjikë. Kjo pasohet nga një kriter tjetër ku thuhet:
“Vendosja (strehimi) nuk pengohet, nëse klienti në gjendje të nevojës ka vajzë e cila është e
martuar”.
Kapacitetet në këto shtëpi të pleqve janë shumë të vogla dhe shtëpia e pleqve në Prishtinë
është e vetmja në Kosovë e cila menaxhohet nga niveli qendror dhe është me kapacitet prej
100 personave, kurse 3 të tjera janë me kapacitet jo më të madhë se 20persona.

Fig. 37.Shtëpia e pleqve – Prishtinë13

5.5. Kushtet planifikuese për banorë, gjendja shëndetësore e tyre
Për shkak të pensioneve të vogla, dhe detyrimit që të banojnë me fëmijët e tyre, pasiqë familjarët
duhet të kujdesen për ta, krijohet mbi popullim I hapësirës. Madhësia standard e hapësirës për kokë
banori në Kosovë në një familje 6 anëtarëshe është 8.5m2 – 16,6m2. Kurse, në shtëpitë e të
moshuarve në Kosovë hapësira e kushtuar për një banorë është 4m2, dhe 12- 16m2 për 3-4 banorë.
Kryesishtë të moshuarit janë pasiv, si dhe jetën e zhvillojnë më shumë në hapësirat e brendshme.
Nga ana e aktiviteteve fizike 44% I të moshuarve nuk merren me aktivitete fizike, kurse 34% mirren
me angazhimet e tyre në kopsht, ecje dhe ushtrime. Kështu si shkak I pasivitetit të tyre shumica e të
moshuarve vuajnë nga Dementia e Alzhaimeri si pasojë jo vetëm e mungesës së aktiviteteve fizike
por edhe ato mendore.

13

ArbreshInfo, 20 Maj 2018
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5.6. Anketat të moshuarve
Sipas IKS-së, janë anketuar 600 të moshuar në Kosovë, prej tyre 34% gra dhe 36% burra dhe
70% I tyre kanë qënë nga Zonat rurale, kjo pasiqë përqindja më e madhe e migrimeve nga
fshati në qytet bëhet nga të rinjt ndërsa të moshuarit qëndroj të vetmuar në shtëpitë e tyre
pa përkujdesjen e anëtarëve të familjes. Kështu 2.6% e penzionistëve jetojnë vetëm. Në
pyetjen se kush përkujdeset për ta ka rezultuar ky rezultat:

Kush ju ndihmon?
90.00%
80.00%
70.00%

60.00%
50.00%
40.00%

Kush ju ndihmon?

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Familja

Djali

Kujdestar me
pagesë

Motrat
medicinale

14

Tabela.5. Rezultati se nga kush marrin ndihmat të moshuarit

Duke marrë parasysh numrin e vogël të penzionistëve të cilët shkojnë në shtëpitë e pleqve,
do të thotë që shumica prej tyre jetojn në shtëpitë e tyre, ndonëse, ka edhe prej tyre ku
kushtet shtëpiake janë të disfavorshme për të jetuar një penzioniste, mirëpo tek ne është
krijuar një mendësi ku fëmijët nuk dëshirojnë ti dërgojnë prindërit e tyre në shtëpi të të
moshuarve me mendime se do humbet nderi I tyre, nëse dergohen të moshuarit në shtëpi
për pleq. Kjo është edhe një diskriminim që I bëhet të moshuarve pasiqë kujdesi I tyre mund
të behet edhe në shtëpi të pleqve pa përkujdesin e familjes dhe kjo është e rregulluar edhe
me ligj nëpërmjet Udhëzimit Aministrativ Nr. 10/2014.

14

Iniciativa Kosovare për stabilitet (Mos u plaksh)
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“ Askush nuk kujdeset per ne. Ne duhet te
paraqitemi personalisht cdo gjashte muaj ne
Ministri, per te deshmuar se jemi ende gjalle,
se ende jetojme. Une u shtriva ne spital per
shtate muaj me radhe dhe nuk kisha mundesi
te paraqitesha personalisht. Andaj, nuk e
mora pensionin per ate periudhe.”

Fig. 38.Penzionistja e intervistuar

14

Shteti I Kosovës, qeveria, gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka bërë angazhimin e duhur për
gjeneratën e tretë, kështu duke I lënë ata me penzione shumë të ulëta, dhe në ndihmën e
organizatave kombëtare ose ndërkombëtare, nëse ka të atilla. Të moshuarit janë të
neglizhuar dhe të diskriminuar nga shteti dhe shoqëria jonë. Shërbimet sociale nuk janë dhe
aq të zhvilluara në funksion të të moshuarve.

A është shteti aktiv në kujdesin për të
moshuarit?
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
A është shteti aktiv në kujdesin
për të moshuarit?

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Nuk
Neutral
pajtohem
aspak

Nuk e di

Pakë

Pajtohem
plotësisht

Tabela.6.Rezultati se a është aktiv shteti në kujdes ndaj të moshuarve - Anketa15

15

Iniciativa Kosovare për stabilitet (Mos u plaksh)
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6.Kriteret e dizajnit
6.1. Dizajni dhe rëndësia e tij
“Meeting the needs of an aging population in urban areas means bringing cities and towns
up to date.”16
Të moshuarit kanë nevojë për ambiente ku ata ndihen të sigurt dhe ku mund të
kontribuojnë në shoqëri, dhe kjo le të kuptohet që duhet të rimendohet për shtëpitë,
strehimin dhe jetën e të moshuarve.
Shumë studime (një prej tyre McCafferty, 1994)16 janë fokusuar në identifikimin e
preferencave të strehimit dhe ofrimin e kujdesit për njerëzit e moshuar. Nga ky hulumtim
është sugjeruar që një pjesë dërmuese e njerëzve do dëshironin të jetoni në shtëpitë e tyre
ekzistuese për aq kohë sa të jetë e mundur. Një fakt tjetër është që njerëzit e moshuar
ushtrojnë shumë pak zgjedhje mbi të ardhmen e tyre, dhe me të vërtet që pakësimi I
mundësive është një prej pasojave kryesore të plakjes. Të moshuarit nuk mund të zgjedhin
të levizin me të afërmit e tyre kur nuk kanë ndonjë të tillë, ose ndoshta edhe të afërmit e
tyre nuk dëshirojnë ta bëjnë një gjë të tillë, ose një lëvizje e tillë do ishte gjeografikisht
jopraktike, pastaj nuk mund të blihet një shtëpi penzioni nëse nuk kanë të holla, nuk mund
të futen në ndonjërën prej skemave të strehimit nëse nuk ka vende te lira, ose , siq është në
Kosovë, nuk mund ti përmbushin kriteret e pranimit. Kështu, shumë herë të moshuarit janë
të hutuar me mundësitë që I kanë në dispozicion, prandaj ata edhe hezitojnë të shikojnë
rreth të ardhmes së tyre sepse frikësohen për nevojat që mund ti kenë në të ardhmen. Por,
situata bëhet edhe më e komplikuar nga fakti se njerëzit duke shkuar në moshën e tretë
mundësitë krijohen për ta do të thotë se ato krijohen nga të afërmit, nga kujdestarët dhe
nga punonjësit socialë në mënyrë direkte apo indirekte. Kjo e sqaron faktin se “ajo cfarë
duan të moshuarit”, “atë cfarë duan të tjerët për ta”, “cfarë mund të jetë e mirë për ta” dhe
“cfarë mund të jetë praktikisht e mundur” janë gjërat komplet të ndryshme.

Fig. 39.Aktivitetet e të moshuarve
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David Robson, Anne-Marie Nicholson, Neil Barker, 2005, “Homes for the third age”, The Housing Research
Unit, The University of Brighton, chapter 1
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Të krijosh ambiente apo të dizajnosh hapësira për të moshuarit duhet të kemi parasysh
faktorë të ndryshëm të cilat kanë burimin estetik pas vetes dhe privatesine e banoreve.
Burimet estetike mund të jenë: Interior Garden, Diaphanous spaces, Chromatic fishes.
Kurse, privatësia duhet të nxisë aktivitetet sociale. Rezidencat apo shtëpitë e të moshuarve
duhet pos që të kenë hapësirën e mjaftushme për një jetë më komode dhe fleksibile, duhet
të kenë edhe modulet e caktuara të dhomave ku duhet të kenë: ndriqim natyral, pllakat të
jenë të atilla që të zbusin atmosferën e brendshme, shtretërit të jenë të orientuara në
hapësira ku mund të ketë shikim në hapësirat e jashtme, edhe në momentin kur të
moshuarit janë duke pushuar në shtrat.Këto module duhet të jenë të kësaj madhësie:
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Fig. 40.Moduli i banesës

Fig. 41.Qasja ndaj vizurave te jashtme

Të moshuarit si ato që jetojnë në rezidenca si ato nën përkujdes infermierik, kanë nevoj që
hapësira e tyre të jetë sa më e afërt me ambientin jashtë kështu edhe tu krijohet dhomë e
cila nuk do ndjejnë mungesën e shtëpisë së tyre ku kanë jetuar më parë, normalisht, kushtet
të jenë sa më të mira për një jetë sa më të rehatshme, por të kenë edhe elemente të atilla
që do t’ju jepnin ngrohtësi.

Fig. 42.Interaktivitet ndërmjet apartamenteve dhe ambientit jashtë
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6.2.Dëmtimet dhe paaftësia
Njerëzit gjatë periudhës së plakjes fillojnë të kenë shumë dëmtime. Kjo po ashtu nuk I prek
të gjithë njerëzit në të njëjtën mënyrë. Dëmtimet si ato fizike dhe psiqike kanë një ndikim të
madhë më jetën e të moshuarve, pasiqë këto dëmtime mund edhe të quhen ‘paaftësi’
pasiqë e zvogëlojnë aftësinë e njeriut për të jetuar si më herët. Dëmitime nuk shkaktohen
vetëm sepse ka arritur mosha e vjetër, pro kësaj I ndihmon edhe bashkëveprimi I shoqërise
dhe ambienti I cili jetojmë. Kështu nëse një të moshuarit I mundësojmë që të jetoj në një
mjedis më të përshatshëm, më fleksibil, atëher sigurisht që atij do I zvogëlohen mundësit
apo efektet e dëmtimit fizik dhe psiqik.

6.3. Dëmtimet tek të moshuarit
Dëmtimet mund të jenë fizike dhe mendore. Këto dëmtime kanë një ndikim thelbësor tek
mënyra se si të moshuarit kuptojn, perceptojn dhe si e shfrytëzojn mjedisin/ambientin e
tyre ku jetojn.

6.4.Humbja e lëvizshmërisë
Të moshuarit kanë vështirësi në të qëndruarit, të ecurit, lëvizjen në përgjithësi, përdorimin e
shkallëve, nevoja për të mbajtur bastun apo shkop, karrocat, probleme me zgjatje, lakime,
vështirrësi për ti arritur dollapët, hapjen e dritareve, shkuarjen në tualet, etj. Kështu, duke
marrë parasysh vështirësitë në lëvizshmëri, atëher, planifikimi i një qarkullimi më komod për
ta do ishte më se I nevojshëm. Hapësira të përshtatshme për lëvizshmërinë me karrocë,
mbajtëset anash murreve në korridore, ashensoret për lëvizjen vertikale mes kateve,
instalim të ulëseve në vende të përshtatshme në hapësirat ku ka qarkullim;
mbajtëset/mbështetëset, pjesët e ngritura të parketit apo pjesët e ulëta të jenë qartë të
dukshme dhe të përshtatshme. Të krijohen mundësi të ndryshme për ngrënie si ato të
kuzhinave individuale, dhoma të vogla për ngrenie dhe hapësira tjera më të mëdha me
kuzhina të pajisura plotësisht.

6.5. Dobësime mendore
Disa prej të moshuarve e përjetojnë humbjen e memories në mënyrë graduale, disa
përjetojnë konfuzion, ankth ose depression. Afër 20% I moshës 85 vjeq vuajnë nga disa
forma te Dementias siq është sëmundja e Alzhaimerit. Dementia shkakton kujtes afatshkurte ose afat-gjatë, dhe kjo të qon drejt keqorientimit, frustrimit, konfuzionit,
pamundësisë për të gjykuar, depresion dhe agresivitet, këto kushte mudn të përkeqësohen
nga efektet e pagjumësisë. Prandaj, hapësirat e dizajnuara duhet të jenë të sigurta dhe
ambiente stimuluese duke shmangur format e panjohura, duhet linja të qarta të qarkullimit
duke pasur kontakt me ambientin e jashtëm në ënyrë që ta memorizojnë më leht rrugën që
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e kanë bërë, privatësia është e nevojshme poashtu, siguria, dinjiteti dhe shprehja
individuale, dizajni që minimizon frustrimin, këto inkurajojnë pavarësin e tyre.

6.6. Dëmtime në të shikuarit
Njerëzit e moshuar mund të vuajnë nga shikimi I pjesshëm, shkurpamësia, largpamësia,
shikim I paqartë ose edhe verbërim I plotë. Gjithë këto mund të rrisin rrezikun për rënie apo
lëndime në hapësira të cilat nuk mund ti shohin dhe kjo mund të ndikojë në besimin e
njerëzve për të lëvizur përreth, ashtu si edhe zvogëlohet mundësia për të lexuar ose për të
shikur telezion. Prandaj, duhet përdorur ngjyra të forta dhe të qarta me kontraste në
hapësira ku ka qarkullim të njerëzve si psh dyer apo shkallët, ndriqim adekuat dhe i
njëtrajtshëm, duhet poashtu të shmanfet shkëlqimi i ditës.

6.7. Dëmtime në të dëgjuarit
Shurllim i pjesshëm apo total tek njerëzit mund të shkakton izolim dhe vetmi të njerëzve.
Njerëz të moshuar mund të humbin aftësinë për të dëgjuar një varg të veqant frekuencash
ose edhe mund të bëhen shumë senzitiv ndaj zhurmës së panevojshme. Instalime të izolimit
të mirë mes ndërtesave, mureve, pllakave dhe tavanit, poashtu edhe instalimi i aparateve të
dëgjimit për shurdhët duhet të jenë pjesë e dizajnit.

6.8. Dëmtime në shqisat e të prekurit
Zvogëlohet senzitiviteti ndaj temperaturave të larta duke rritur rrezikun për përvëlim.
Secifikimi I emetuesve të nxehësisë në temperature të ulta, mbyllja aop ckyqja e tubave të
furnizimit me ujë të nxehtë, instalimi i termostateve për kontroll që kufizojnë temperaturën
në cezmet e ujit të nxehtë apo edhe në dushe, janë faktorë të rëndësishëm që zvogëlojnë
mundësit e dëmtimeve të shqisave të të prekurit.

6.9. Dëmtime në shqisat e nuhatjes
Një dëmtim në shqisat e të nuhaturit mund të zvogëloj aftësin për ta nuhatur zjarrin, kjo e
cila është një prej rreziqeve qe mund ti kanoset njerëzve të moshuar që jetojn pa
përkujdesje. Poashtu, kjo shkakton edhe pamundësin e të shijuarit të ushqimeve. Për arsye
të zvogëlimit të dëmeve që mund të shaktoj një zjarr, duhet instaluar alarme (audible and
visual fire alarm) që bëjnë zhurmë dhe që kanë system kundër zjarrit në mëyrë që të ulet
rreziku.
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7. Paaftësia e shkaktuar nga dizajni
7.1. Dizajne jo të duhura
Dizajnerët duhet të fillojnë nga premise se dizajni I mire duhet të ketë efekt thellësisht
pozitiv në mënyrën e jetesës së të moshuarve duke zvogëluar efektin e dëmtimeve fizke dhe
mendore ku kjo do mund t’I luftonte paaftësistë. Dizajni i keq shkakton efekte negative tek
mënyra e jetesës tek të moshuarit, kështu ata vuajnë nga një frustrim I panevojshëm dhe
nga rritja e sensit që e krijojnë për veten e tyre si të pavlerë pasiqë efekti i plakjes së tyre
zmadhohet nga papershtatshmëria e mjedisit të tyre shoqëror dhe fizik. Njerëz të cilët
vuajnë nga artriti dhe që janë të kufizuar me karroca duhet të jenë ta kenë të mundshme që
të kryejnë detyra te thjeshta si përshembull larje të duarve apo pregaditjen e një caji për
vete.

Fig. 43. Dizajne jo të duhura

Fatkeqësisht, janë ndërtuar shumë dizajne të shtëpive të reja sidomos për të moshuarit ku
pregaditja e një çaji është i pamundur. Ose, hapja e derës apo e frigoriferit është e
pamundur nga njerëz që janë në karroca. Ibrikun është vështirë ta mbushësh me ujë sepse
lavamani është i lartë për tu arritur ose edhe nëse ibriku mund të mbushet me ujë dhe ta
bëjnë gati çajin mundësia është që ata mund ta djegin veten sepse dollapët janë të larta që
ata ta bëjnë një gjë pa pasur rrezik. Dizajne të mobiljeve mund të bëhen me intervenime
shumë të thjeshta dhe të lehta, ku lehtësojmë jetën e të tjerëve, e sidmos të moshuarve,
prej të cilëve ju varet mënyra e të jetuarit nga ajo se cfarë ne dizajnojmë për ta.

Fig. 44. Orman fleksibil për të moshuarit me karrocë
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7.2. Dimenzonet- Antropometria- Ergonomia
“The formulation of design criteria for buildings depends to a considerable extent on the
dimensional characteristics of people at rest and moving, and on their range og physical
capabilities in terms of strength and flexibility”( Goldsmith, 1976)18

Fig. 45. Dimenzionet

Antropometria është një studim krahasues ndërmjet madhësive dhe proporcioneve të trupit të
njeriut. Të gjitha ata të cilët miren me dizajne të hapësirave të brendshme, duhet të kenë njohuri të
dimenzioneve trupore dhe karakteristikave njerëzore, duke pasur parasysh; pjesën kryesore të
gjatësisë së trupit siq është koka, krahët, gjunjët, apo edhe gjatësia apo zgjatja e gjymtyrëve trupore
për të arritur një objekt.
Matjet antropometrike ndryshojnë shumë prej njeriut tek njeriu dhe ato ndryshojnë me moshën.
Duke kaluar tek mosha e tretë njerëzit apo gjymtyrët e tyre tkurren kështu e humbasin aftësin për tu
zgjatur apo për tu shtrirë. Karakteristikat antropometrike të një njeriu me karrocë janë mjaft ndryshe
nga një njeri I cili lëviz me mbështetje të ndonjë shkpi, apo të një njeriu që ec lirshëm pa ndihmën e
ndonjë mjeti, prandaj dizajne për këtë karakteristikë të njerëzve duhet mirren parasysh.
Ergonomia është studim i njerëzve në relacion me ambientin e tyre të punës dhe jetës. Ergonomia e
duhur duhet të sigurojë që paisjet të dizajnohen në mënyrë të atillë që të minimizoj përpjekjet fizike
dhe të maksimizoj efikasitetin. Teksa njerëzit plaken ata bëhen më pak të lëvizshëm dhe më pak të
aftë për t’ju përshtatur këtij minimalizimi të lëvizshmërisë. Stehimi për të moshuarit duhet të
dizajnohet në atë mënyrë që të ketë parasysh limittimin fizik që ata e kanë.
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David Robson, Anne-Marie Nicholson, Neil Barker, 2005, “Homes for the third age”, The Housing Research
Unit, The University of Brighton, pg.49
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Fig. 46.Orman I qasshëm edhe nga njerëz me karrocë

Fig. 47. Elementet kryesore brenda një dhome
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Fig. 48. Dizajnet e dyerve hyrëse në objekte të të moshuarve brenda kompleksit
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Fig. 49.Gjerësia e sugjeruar e korridoreve19

Fig. 50. Hapja e derës me karrocë18

Fig. 51.Rrethi I karrocës dhe personat me aftësi të kufizuara18

19

David Robson, Anne-Marie Nicholson, Neil Barker, 2005, “Homes for the third age”, The Housing Research
Unit, The University of Brighton, pg.53, 54
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7.3. Dëmtimet dhe ambienti visual
Sipas Royal National Institute for the Blind (RNIB) një në gjashtë personal të popullsië prej
moshës 75vjeqare vuajnë nga dëmtime vizuale. Është vlerësuar që kur njerëzit e moshuar e
humbasin shikimin e tyre ju duhet 2vite kohë që të njihen me skemën e re te jetesës në
shtëpitë e tyre ku jetojnë ata. Ata të cilët janë të verbër apo ata që shohin pjesërisht kanë
vështirësi në menaxhimin e një banese/shtëpie të madhe. Ata persona që janë më pak të
lëvizshëm preferojnë të jetojnë në një banes të vogël e cila është më e thjeshtë për tu
shikuar nga të moshuarit, me më pak dyer dhe më pak mobilje për tu përplasur. Gajtë fazës
së dizajnimit duhet të sigurohet që skema e organizimit të hapësirave të jetë lehtë e
memorizueshme nga njerëz të verbër apo nga ata që kanë dëmtime vizuale të
pjesshme.Përveq verbërimit total, dëmtimet që lidhen me vizualizimin janë:
-Hipermetropia-Shkaktohet nga dëmtimi I muskujve ciliar, dhe mund të vuajnë nga
shkurtpamësia apo largpamësia
-Degjenerim macular-Kjo është e lidhur me shikimin qendror dhe e bën syrin më të
ndjeshëm ndaj dritës
-Katarakti-Kjo shkaktohet nga turbullimi I lenteve I cili zvogëlon mundësin e depërtimit të të
sasisë së dritës në sy. Kjo shkakton shikim të turbullt dhe të zbehtë. Katarakti poashtu I bënë
lentet e verdha dhe ndikon në perceptimin e ngjyrave.
-Retinopatia diabetike-Kjo shkakton shikim të copëtuar apo me fragmente.
-Glaukoma-Kjo shkaktohet nga një dëmtim në nerving optic apo kur rritet presioni në sy. Kjo
e shkakton “shikimin tunel” pasiqë shikimi perriferik zvogëlohet duke e bërë të vështirë për
të parë pengesat apo lëvizjet e makinave.

Fig. 52. Ndriqim jo I duhur dhe ndriqim adekuat

Të moshuarit kanë probleme me akomodimin në hapësira ku ka ndryshim të nivelit të
ndricimit. Prandaj kujdesi duhet kushtuar ndricimit në mënyrë që të ketë ndryshime
graduale të ndricimit prej një dhome në dhomën tjetër. Poashtu sipërfaqet reflektuese
duhet ti shmangim sidomos në hapësira ku ka qarkullim më i madhë. Dritaret janë shumë të
rëndësishme për lidhjen vizuale ku ata sigurojne ndricim ditor. Por, gjithsesi, fuqia dhe
qualiteti I ndriqimit natyral duhet të modifikohen me perde, grila të dritareve dhe mbrojtëse
dielli nga jashtë.
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Studim se si depërton drita natyrale në
material dhe në trupa me dendësi të
ndryshme dhe si përhapet ajo në ambientin
përreth.
(Një prej hapësirave të përbashkëta tek objekti
për të moshuar me kujdes infermieror) .
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8. Planifikimi
8.1. Hpësirat e nevojshme
Duke e marrë në veqanti planifikimin për të moshuarit, atëher këto shtëpi ndahen në
hapësira private, publike dhe vullnetare. Këto hapësira karakterizohen me zona të ndryshme
si:
1.strehimi për banim,
2.hapësira esenciale shoqërore/të përbashkëta dhe mbështetëse,
3.hapësirat opcionale shoqërore dhe mbështetëse.

Fig. 53. (1), (2), (3)

Dhomat e përbashkëta:
- Dhomë kryesore për qëndrim, e cila duhet të akomodoj gjithë banorët, duhet të përdoret
edhe për takime të ndryshme apo për argëtim.
-Dhomë e vogël qëndrimi, është e nevojshme për aktivitete grupore si klasat, lojërat,
shërbime fetare, krijime me dorë/artizanat, etj.
-Korridori hyrës, kjo hapësirë duhet të jetë e konceptuar, jo vetëm si hapësirë e mbetur, por
si një hapësirë e rëndësishme për mbledhje sociale.
Akomodim për stafin:
-Zyrja e menaxherit: Duhet të jetë me pozicion në qendër të skemës organizative të
hapësirave/ zonave.
-Zyrja për kujdes, dhoma për stafin, tualete për staf, akomodim për gjumë.
-Dhomë konsultimesh: duhet të shfrytëzohet nga doktori, floktari…
Hapësirat ndihmëse
-Dhoma të personelit
-Dhoma të lavanderisë të mbajtura nga stafi, por edhe të qasshme nga banorët e tjerë
-Dhomë për karrocat, për ruajtjen dhe rimbushjen e karrigeve me rrota elektrike
-Hapësira për mbeturinat
-Salla të bimëve dhe mirëmbajtjes
Hapësira për paisje
-Terrasa të jashtme të mbuluara
-Kopështet
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-Hapësira për parkingje: për stafin, vizitorët dhe për banorët
Ambientet e ngrënies
-Dhomë kryesore për ngrënie
-Kuzhinat
-Dhomat e vogla për ngrënie
Ambientet e qendrave/hapësirave ditore
Ambientet mund të përdoren jo vetëm nga banorët e këtyre shtëpive, por edhe nga jo
rezidentët. Kështu disa prej hapësirave duhet të jenë më të mëdha de të kenë hapësira
shtes për shumë aktivitete tjera.
-Dhomat shtesë për konsulent
-Dhomat shtesë për aktivitetet
-Zyrat e ekipit për qendrat ditore.

Fig. 54. Module të banesave në ndërtesën e të moshuarve me kujdes infermieror

Në ndërtesën për të moshuarit me kujdes infermieror kryesisht janë vetëm dhoma
individuale dhe hapësira për stafin mjekësor. Këto dhoma janë fleksibile dhe kanë hapësira
të mjaftueshme ku I ofrojnë të moshuarve të gjitha hapësirat brenda apartamentit të
dizajnuara me standarve për njerëz me karrocë, si në tualet, dhomë, kuzhinë e poashtu
edhe lëvizje në korridore.
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Fig. 55.Modulet e banesave dhe raporti I tyre në m
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Fig. 56. Modulet e konvikteve
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Fig. 57. Modulet e apartamenteve të pleqve
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9.IMAZHET dhe DETAJET NGA PJESA E
JASHTME

Fig. 58. 3D Prerje dhe funksionet
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Fig. 59.Imazh, Veri-Perëndrim

Fig. 60.Imazh , Kug-Perëndim
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Ashensor
për tek nyja hibride
Hapësirat e
përbashkëta të
studentëve

Hapësira e përbashkët për të
moshuarit dhe të tjerët

Hyrja- Galeri në anën
veriore - Ndërtesa për
të moshuarit me kujdes
infermieror
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Fig. 61.Imazh I jashtem nga ana perendimore
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DETAJ I DRITAREVE NE FASADEN
VERIORE

Xham reflektues me ngjyra
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FASADA VERIORE
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DETAJ I FASADES VENTILUESE

-Sistem i fasadave të ventiluar
me lidhje fleksibile për veshjen
me granit qeramik:
1-izolim termik
2-një mur me tulla
3 copë paroniiti
4-Ankerimi me kunja
5-bulona M8
6-kënd fiksimi
7-pllakë për fiksim të dyfishtë,
8-shirit i shpuar
9-e kunderta e ankerimeve të
ndërprer
10-spirale të ankeruara
11-larësi
12-Skaj i gozhduar
13-Pllakë graniti qeramike
14-Kunj në formë disku
15-Lidhja mbështetëse
16-Zgjatues për mbështetës
17-tavan prej betoni të
përforcuar/armuar
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10.IMAZHET E BRENDSHME

10.1.IMAZH I HAPESIRES SE PERBASHKET PER TE
MOSHUARIT ME KUJDES INFERMIEROR
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70
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10.2.IMAZH I HAPESIRES SE NJE DHOME KONVIKTI
PER STUDENT
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73

10.3.IMAZH I HAPESIRES SE PERBASHKET TE
KONVIKTIT TE STUDENTEVE

74

75

11.PROJEKTI
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